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ABSTRAKT
Ky hulumtim është fokusuar në analizimin e disa framework-ave të cilët përdoren për krijimin e
frontend-eve të aplikacioneve. Framework-ët në ditët e sotme e kanë lehtësuar shumë zhvillimin
e aplikacioneve, ata ofrojnë shumë klasa të gatshme, gjë që ia lehtësojnë punën zhvilluesve. Dita
ditës numri i këtyre framework-ave po rritet, zhvilluesit duhet të zgjedhin njërin nga frameworkët për të punuar, por për t’a zgjedhur njërin nga ta, framework-ët duhet analizuar. Kërkimet për
këtë studim janë bërë në web faqe përkatëse me literatura rreth framework-ave që janë caktuar
për t’u analizuar, si dhe krahasimeve ndërmjet tyre. Qëllimi i këtij studimi është analizimi i
framework-ave për krijimin e pjesës së frontend-it të zhvillimit të një web aplikacioni, të bëhet
krahasimi ndërmjet këtyre framework-ave, përparësitë e një framework-u në krahasim me tjetrin,
etj. Fillimi i këtij studimi ka qenë gjetja e literaturës së duhur për temën përkatëse, kërkimi në
web faqet e ndryshme për gjetjen e literaturës së duhur rreth këtij studimi, mbledhja e materialit
të duhur, e më pas fillimi i punës për temën e diplomës. Puna e bërë për gjetjen e materialit ka
rezultuar e suksesshme pasi që gjithçka që ka qenë e nevojshme është gjetur.

Fjalët kyçe: Framework, Aplikacione, Frontend, Analizimi i framework-ave.
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1 HYRJE
Tema “Analizimi i framework-s për krijimin e një frontend-i” ka ardhur si ide duke parë që në
ditët e sotme zhvillimi i aplikacioneve më së shumti është fokusuar në zhvillimin e web
aplikacioneve. Interesimi i madh i klientëve ka shtuar përpjekjet dhe dëshirat e zhvilluesve që të
orientohen në këtë pjesë të programimit, por duke mos lënë anash edhe zhvillimin e mobile
aplikacioneve, qoftë në Android apo iOS si dhe sisteme operative të tjera në mobile.

1.1 Çështjet për trajtim
Çfarë është AngularJS? Zgjidhja e plotë ndaj klientit? Si është ndërtuar AngularJS? Cilat janë
disa nga arsyet e përdorimit të AngularJS? Çka është ReactJS? Cilat janë avantazhet e ReactJS?
Cilat janë disavantazhet e ReactJS? Çka është Vue? Cilat janë avantazhet e Vue.js? Krahasimi
ndërmjet framework-ave? etj. Këto janë vetëm disa nga pyetjet në të cilat është bazuar kjo temë.

1.2 Qëllimi dhe rëndësia e punimit
Qëllimi i punimit paraqet analizimin ndërmjet framework-ave për krijimin e pjesës së frontend-it
tek një aplikacion, kryesisht web aplikacion. Kjo temë është mjaft aktuale pasi që numri i
zhvillimit të web aplikacioneve është në rritje të vazhdueshme, dhe caktimi i kësaj teme ka qenë
mjaft i arsyeshëm. Secili nga framework-at ka të mirat apo të metat e veta, dhe numri i këtyre
framework-ave është i mjaftueshëm.

1.3 Terminologjia
Në këtë temë janë përdorur disa terme që duhet shpjeguar, psh. Framework open source,
framework në shqip do të thotë strukturë ndërsa open source – me burim të hapur. Framework
apo struktura e lehtëson punën e zhvilluesve të aplikacioneve duke i ofruar atyre disa klasa të
gatshme, psh. strukturë apo framework i JavaScript janë Angular, React, Vue etj. Termi librari
nënkupton koleksionin e funksioneve të cilat janë të dobishme për shkruarjen e web
aplikacioneve. Kodi është përgjegjës dhe bën thirrje në librari kur e sheh të arsyeshme, psh. si
1

jQuery. Ritmi i lartë i zhvillimit apo dokumentimi i dobët përshkruajnë disa nga mangësitë e
framework-ut e ReactJS, etj.

2 DISKUTIMI TEORIK
2.1 Angular JS
Ky kapitull flet në përgjithësi për frameworks, çfarë janë dhe për çfarë shërbejnë. AngularJS
është një framework open source i cili mirëmbahet nga Google dhe një komunitet i individëve
dhe koorporatave për të adresuar shumë nga sfidat e hasura në zhvillimin e web faqeve. Shërben
për krijimin e front end-it të një aplikacioni. AngularJS është një framework strukturor për web
aplikacionet dinamike i cili e lejon përdorimin e HTML si një gjuhë shabllon dhe lejon zgjerimin
e sintaksës së HTML-s për të shprehur qartë dhe shkurtimisht komponentët e aplikacionit.
AngularJS është ajo çka HTML do të mund të kishte qenë nëse do të ishte projektuar për
aplikacione. HTML është një gjuhë e madhe deklarative për dokumentet statike.

2.1.1 Një zgjidhje e plotë ndaj klientit
AngularJS merret me të gjithë kodet e DOM dhe AJAX, kode që dikur shkruheshin me dorë dhe
të futura në një strukturë të përcaktuar mirë. Kjo gjë e bën të vetëdijshëm AngularJS se si duhet
të ndërtohet një CRUD aplikacion. AngularJS vijon me këto pika:
-

Gjithçka që duhet për të ndërtuar një CRUD aplikacion në një grup koheziv: lidhja e të
dhënave (data binding), direktivat themelore të modelimit, forma e validimit, kursi, lidhja
e thellë (deep linking), komponentët e ripërdorshëm dhe injektimi i varësisë.

-

Historia e testimit: testimi i njësisë (unit testing), testimi end-to-end, imitimi dhe testimi i
shfrytëzimit.

-

Si një pikënisje është aplikimi në fillim me paraqitjen e direktorisë dhe skriptës së
testimit.

AngularJS thjeshton procesin e zhvillimit të një aplikacioni duke paraqitur një nivel të lartë të
abstraksionit tek zhvilluesi. Si çdo abstraksion, ajo vjen me një kosto fleksibiliteti. Me fjalë të
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tjera, jo çdo aplikacion është i përshtatshëm të zhvillohet me AngularJS. AngularJS është
zhvilluar sipas logjikës së CRUD formës. Fatmirësisht CRUD aplikacionet paraqesin pjesën më
të madhe të aplikacioneve në internet. Duhet që të kuptohet mirë se si funksionon AngularJS në
mënyrë që të dihet se a është i përshtatshëm një aplikacion për të apo jo. Lojërat dhe GUI
editorët janë shembuj të aplikacioneve me manipulim intensiv dhe të ndërlikuar të DOM. Këto
aplikacione ndryshojnë nga CRUD aplikacionet, dhe si pasojë mund të mos përshtaten me
AngularJS. Në këto raste më së miri është që të përdoret ndonjë librari me një nivel të ultë të
abstraksionit sic është jQuery.
AngularJS është krijuar me besimin se kodi deklarativ është më i mirë se ai imperativ kur bëhet
fjalë për ndërtimin e komponentëve të UI-ve dhe softuerëve të instalimeve elektrike, përderisa
kodi imperativ është i shkëlqyeshëm për të shprehur biznes logjikën.
-

Një ide shumë e mirë është shkëputja e manipulimeve të DOM nga logjika e
aplikacioneve. Kjo gjë përmirëson në mënyrë drastike testabilitetin e kodit.

-

Një ide tjetër shumë e mirë është konsiderimi i testimit të aplikacioneve si të barabarta
me shkrimin e tyre.

-

Vështirësia e testimit ndikohet në mënyrë drastike nga mënyra e strukturimit të kodit.

-

Një ide e shkëlqyer është shkëputja e anës së një klienti të një aplikacioni nga ana e
serverit. Kjo lejon që zhvillimi i punës të përparojë paralelisht dhe lejon ripërdorimin e të
dyja palëve.

-

Është shumë e dobishme nëse framework-u i udhëzon zhvilluesit gjatë gjithë rrugës për
ndërtimin e një aplikacioni, duke filluar nga dizajnimi i UI-s, përmes shkrimit të biznes
logjikës e deri tek testimi.

-

Është mirë që gjithmonë të bëhen detyra, qofshin të lehta apo të vështira.

2.1.2 Disa nga arsyet pse duhet përdorur AngularJS
Nëse nuk ka pasur rast të përdoret më herët AngularJS, nuk është ditur arsyeja se pse thonë
njerëzit se JavaScript është gjuha më fleksibile në botë. Shumica e framework-ave në ditët e
sotme janë thjeshtë një lidhje ndërmjet mjeteve ekzistuese. Angular është gjenerata e ardhshme e
framework-ave ku secili mjet është dizajnuar për të punuar me secilin mjet tjetër në mënyrë të
ndërlidhur. Ja disa nga arsyet pse duhet përdorur AngularJS.
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2.1.2.1 MVC Done Right
Shumica e framework-ave implemetnojnë MVC duke kërkuar që aplikacioni të ndahet në
komponente të MVC-s, pastaj të shkruhet kodi i cili i bashkon përsëri këto komponente. Angular
i menaxhon komponentet, si dhe shërben edhe si tubacion që i lidh ato. Për shkak që Angular
vepron si ndërmjetësues, as zhvilluesit nuk i tërheq të shkruajnë shortcuts mes komponentëve që
thyejnë abstraksione vetëm për t’ia lehtësuar përshtatjen.

2.1.2.2 Një user interface deklarativ
AngularJS përdor HTML për të përcaktuar ndërfaqen e përdoruesit të aplikacionit (user
interface-in). HTML është një gjuhë deklarative, më intuitive dhe më pak e ndërlikuar sesa
përcaktimi i ndërfaqes në mënyrë procedurale në JavaScript. HTML është më e brishtë për nga
riorganizimi për dallim nga ndërfaqet e shkruara në JavaScript, që do të thotë se gjërat kanë më
pak gjasa të thyhen.
HTML gjithashtu përdoret për të determinuar ekzekutimin e aplikacionit. Atributet speciale në
HTML përcaktojnë se cilët kontrollorë përdoren për secilin element. Këto atribute përcaktojnë se
“çfarë” do të ngarkohet, por jo se “si” do të ngarkohet. Kjo qasje deklarative thjeshtëson në masë
të madhe zhvillimin e aplikacioneve në një lloj të mënyrës WYSIWYG (What You See Is What
You Get). Në vend që të shpenzohet koha për atë se si rrjedh programi dhe çfarë duhet të
ngarkohet në fillim, duhet të përcaktohet ajo çka duam dhe Angular do të kujdeset për varësitë.

2.1.2.3 Modelet e të dhënave POJO
Modelet e të dhënave në Angular janë objekte të vjetra të JavaScript (POJO) dhe nuk kërkojnë
funskione të panjohura të getter dhe setter. Kodi mund të duket më i pastër dhe më intuitiv, si
dhe mund të shtohet apo të modifikohet.
Modelet tradicionale të të dhënave janë portarët e të dhënave, dhe janë përgjegjës për
këmbënguljen e të dhënave dhe sinkronizimin e serverit. Meqenëse modelet e të dhënave në
Angular janë objekte të thjeshta, ata sillen më shumë si një bord tape. Një bord tape nuk është
asgjë më shumë se një zonë për ruajtjen e përkohshme të të dhënave dhe rifitimit të tyre.
Megjithatë, bord tape-t e Angularit punojnë shumë me një kontroller dhe një view. Për t’a dalluar
atë nga sensi tradicional i modeleve të të dhënave, Angular i quan ato ‘fusha’. Të gjitha vetitë që
gjenden në këto fusha, janë të lidhura automatikisht me pamjen nga Angular. Kjo do të thotë që
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Angular sheh ndryshimet që ndodhin te këto veti dhe përditëson automatikisht pamjen (view).
Fusha që nuk ka të dhëna fillon dhe mbështetet në kontrollerin për të ushqyer të dhënat sipas
nevojave të biznes logjikës.

2.1.2.4 Sjelljet dhe udhëzimet
Sjelljet janë mënyra e Angularit se si sjell funksionalitetet shtesë të HTML-s. E gjitha ajo çka
aplikacioni duhet të bëjë është t’i caktojë atributet në elementet për të marrë ndonjë
funskionalitet jashtë kutisë (box-it). Kjo arrihet duke n’a u mundësuar që të krijojmë elementet
tona të HTML. Duke e vënë në udhëzime (direktiva) të gjithë kodin për manipulimin, ato mund
t’i ndajmë nga aplikacioni i MVC-s. Kjo lejon që aplikacioni i MVC-s të interesohet vetëm në
përditësimin e pamjes (view-s) me të dhëna të reja.
Udhëzimet (direktivat) vijnë në formën e elementeve të kustomizuara të HTML-s:
<myticker></myticker>
Atributeve të kustomizuara:
<div data-myticker></div>
Dhe emrat e kustomizuar të klasës:
<div class myticker></div>, duke i lejuar atotë përdoren si elemente të rregullta të HTML.
Udhëzimet (direktivat) janë të dizajnuara të jenë elemente të pavarura e të ripërdorshme, të ndara
nga aplikacioni. Në fakt, nëse një element varet nga standardi i HTML5, duhet të jetë po aq i
thjeshtë sa për t’i hequr direktivat personale, dhe aplikacioni duhet të sillet njëjtë, pa pasur
nevojë të ndryshojë asgjë. Nuk duhet harruar një gjë, kontrolleri nuk duhet të manipulojë direkt
me DOM. Të gjitha manipulimet e DOM duhet të kryhen me anë të udhëzimeve (direktivave).

2.1.2.5 Fleksibiliteti me filtera
Filterat filtrojnë të dhënat para se ato të arrijnë në view dhe mund të përfshijnë diçka aq të
thjeshtë sa formatimi i vendeve decimale të një numri, duke ndryshuar rendin e një vargu (array),
duke filtruar një array të bazuar në një parametër, ose duke zbatuar pagination
(pagjinimim/faqosjen). Filterat janë të dizajnuar të jenë funksione të pavarura, të ndara nga
aplikacioni, të ngjashme me direktivat, por janë të lidhura vetëm me transformimin e të dhënave.
Filterat janë aq të shkathët sa të jetë e mundur të krijohet një tabelë e rendueshme e HTML duke
përdorur vetëm filtera, pa shkruar aspak kod JavaScript.
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2.1.2.6 Më pak kod
Për të shkruar sa më pak kod nuk është e nevojshme të shkruhet tubacioni personal në MVC.
View (pamja) është përcaktuar duke përdorur HTML, e cila është më koncize. Modelet e të
dhënave janë më të thjeshta për t’u shkruar pa getter/setter (mbledhës/përcaktues).
Lidhja e të dhënave (data-binding) nënkupton që nuk duhet vendosur manualisht të dhënat në
view. Qëkur janë ndarë direktivat nga kodi i aplikacionit, ato mund të shkruhen paralelisht nga
një ekip tjetër me çështjet minimale të integrimit. Filterat lejojnë manipulimin e të dhënave në
nivelin e view pa pasur nevojë për të ndryshuar kontrollerët.

2.1.2.7 Manipulimet e DOM
Tradicionalisht view e modifikon DOM-in për të paraqitur të dhëna dhe manipulon me të (ose
përfshin jQuery) për të shtuar sjelljen. Me Angular-in, kodi për manipulimin me DOM duhet të
jetë brenda direktivave dhe jo view-s (pamjeve). Angular e sheh view-n (pamjen) si një faqe
tjetër e HTML-s me placeholders për të dhëna.
Duke hequr dorë nga manipulimet me DOM dhe thirrjet e jQuery, dizajnuesit e ndërfaqeve (user
interface-ave) janë në gjendje të fokusohen në view pa këto direktiva.
Duke e bërë të thjeshtë aplikacionin e MVC-s për paraqitjen e të dhënave në view, dhe duke mos
u shqetësuar për manipulimin e DOM, papritmas zhvillimi i aplikacioneve bëhet më zbavitës.

2.2 React JS
ReactJS është një librari e JavaScript që kombinon shpejtësinë e tij dhe përdor një mënyrë të re
të pasqyrimit të faqeve duke i bërë ato më dinamike dhe responzive ndaj inputeve të përdoruesit.
Produkti ka ndryshuar ndjeshëm qasjen e Facebook-ut në zhvillim. Pasi kjo librari u realizua si
një mjet open source i JavaScript-it në vitin 2013, u bë jashtzakonisht popullor për shkak të
qasjes së saj revolucionare në programimin e ndërfaqeve të përdoruesit, duke vendosur
konkurrencë të gjatë midis Ract dhe Angular, një tjetër mjet i popullarizuar për zhvillimin e webit.
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2.2.1 Avantazhet e React JS
Si çdo framework tjetër për zhvillimin e frontend-eve, edhe ReactJS ka të mirat dhe të metat e
veta. Më poshtë janë të paraqitura avantazhet e ReactJS, kështu mund edhe të bëjmë edhe
dallimin ndërmjet framework-ave.

2.2.1.1 Virtual DOM në ReactJS e përmirëson eksperiencën e përdoruesit
dhe e përshpejton punën e zhvilluesit
Document Object Model (DOM) është një strukturë logjike e dokumenteve në formatet e HTML,
XHTML, XML. Në terma të laikut, kjo është një marrëveshje shikuese në inputet dhe outputet e
të dhënave, e cila e ka formën e një peme. Shfletuesit e web-it shfrytëzojnë motorët e faqeve për
të transformuar apo analizuar përfaqësimin e sintaksës së HTML-s në modelin e objektit të
dokumentit të cilin mund t’a shohim në shfletues.

Figura 1. DOM Tree
Shqetësimi kryesor për konstruktin tradicional të DOM është mënyra se si përpunohen
ndryshimet, pra inputet e përdoruesit, queries, e kështu me radhë. Serveri kontrollon vazhdimisht
diferencën e shkaktuar nga këto ndryshime për të dhënë përgjigjen e nevojshme. Për t’u
përgjigjur si duhet, duhet të përditësohet pema e DOM e të gjithë dokumentit, gjë që nuk është
ergonomikisht valide sepse pemët e DOM sot janë mjaft të mëdha dhe mund të përmajnë shumë
elemente.
Ekipi i React arriti të rrisë shpejtësinë e përditësimeve duke përdorur DOM virtuale. Ndryshe
nga farmework-at e tjerë që punojnë me DOM Real, RactJS përdor kopjen e saj abstrakte, DOM
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Virtual. Përditëson edhe ndryshimet minimaliste të aplikuara nga përdoruesi, por nuk ndikon në
pjesë të tjera të ndërfaqes. Kjo është e mundur në saje të izolimit të komponentëve të React, të
cilat do të arrijnë për një minutë një strukturë speciale të të dhënave në librari.

Figura 2. Real and Virtual DOM
Kjo gjë bën që përditësimet të bëhen shumë shpejt, duke lejuar ndërtimin e një UI shumë
dinamik. Kjo gjë mund të vërehet në chat-in e facebook-ut. Zhvilluesit nuk mund t’a lidhin DOM
me funksionalitetin në front-end sepse elementet e React tashmë janë të lidhur me të.

2.2.1.2 Lejimi i ripërdorimit të komponentëve të React kursen kohë në
mënyrë të konsiderueshme
Një tjetër avantazh që facebook e prezantoi me React është aftësia për të ripërdorur komponentët
e kodit të një niveli tjetër në çdo kohë, një tjetër efekt kuptimplotë për të kursyer kohë. Dizjnerët
përdorin vazhdimisht të njëjtat asete, është shumë e qartë, ripërdorimi është një efikasitet në
dizajn. Në programim ky proces është pak më i vështirë. Përmirësimet e sisitemit shpesh kthehen
në një ‘dhimbje koke’ pasi çdo ndryshim mund të ndikojë në punën e komponentëve tjerë në
sistem. Menaxhimi i përditësimeve është i lehtë për zhvilluesit sepse të gjithë komponentët e
ReactJS janë të izoluar, dhe ndryshimi në një të tillë nuk ndikon tek të tjerët. Kjo lejon
ripërdorimin e komponentëve që nuk prodhojnë ndryshime në vetvete për t’a bërë programin më
preciz, ergonomik dhe të rehatshëm për zhvilluesit.

2.2.1.3 Rrjedha një drejtimëshe e të dhënave në ReactJS ofron një kod stabil
ReactJS lejon punën direkte me komponentët dhe përdor të dhënat në rënie, të detyruara që
ndryshimet e strukturave të fëmijëve nuk ndikojnë tek prindërit e tyre. Kjo e bën kodin të
qëndrueshëm.
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Sistemet më komplekse të modelit view të përfaqësimit të JS kanë një disavantazh të
rëndësishëm, por të kuptueshëm, strukturën e rrjedhës së të dhënave (data flow). Në sistemin e
view model-it elementet fëmijë mund të ndikojnë në prindin nëse ndryshohen. Në vend që të
përdorin lidhje të veçanta të të dhënave, ReactJS përdor vetëm një drejtim në rrjedhën e të
dhënave. Në një strukturë të tillë, elementet fëmijë nuk mund të ndikojnë në elementet prind. Për
t’a ndryshuar një objekt, gjithçka që një zhvillues duhet të modifikojë është situata e aplikimit të
përditësimeve.

2.2.1.4 Një librari open source e facebook: zhvillimi i vazhdueshëm dhe i
hapur i komunitetit
ReactJS është një nga projektet e para të lidhura me JavaScript, të realizuara si open source nga
facebook. Kjo do të thotë që ReactJS përdor të gjitha avantazhet e qasjes së lirë, shumë
aplikacione të dobishme dhe mjete shtesë nga zhvilluesit jashtë kompanisë. Tani ReactJS radhitet
në vendin e pestë në trendin e GitHub me 111000 yje, dhe ka me mbi 1200 kontribues open
source (burim të hapur) që punojnë në librari.

2.2.1.5 Wide React dhe seti i mjeteve të tij

Si React, ashtu edhe Reduxe vijnë me një sërë mjetesh të lidhura që e bëjnë jetën e një
zhvilluesi më të lehtë. Për shembull, zgjerimi i Mjeteve për Zhvillimin e React për Chrome, dhe
një i ngjashëm me Firefox, lejojnë shqyrtimin e hierarkive të komponentëve në DOM Virtual,
përmirësimin e gjendjes dhe vetitë. Përveç kësaj mund të kontrollohet React Sight që analizon
gjendjen dhe përkrahjen e pemëve.

2.2.2 Disavantazhet e React JS
2.2.2.1 Ritmi i lartë i zhvillimit
Ky disavantazh përshkruhet në mënyrë të duhur nga zhvilluesit e web-it, siç janë Mimchael
Jackson dhe Ryan Florence: “Në rast se nuk keni vërejtur që po ngisnim një makinë me dy goma
të sheshta, kapaki vetëm sa fluturoi përmes xhamit, dhe nuk e kemi vërejtur se çfarë po ndodh!”
Mjedisi po ndryshon vazhdimisht dhe zhvilluesit duhet të mësojnë rregullisht mënyrat e reja se si
duhet bërë gjërat. Çdo gjë po evulon dhe zhvilluesit nuk janë të kënaqur me një ritëm të tillë të
zhvillimit.
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2.2.2.2 Dokumentimi i dobët
Problemi me dokumentimin gjurmon mbrapa në lëshimin e vazhdueshëm të mjeteve të reja.
Libraritë e ndryshme të reja, si Redux apo Relux janë duke premtuar përshpejtimin e punës së
një librarie, ose për të përmirësuar gjithë ekosistemin e React. Së fundmi, zhvilluesit po luftojnë
për integrimin e këtyre mjeteve me ReactJS. Disa pjesëtarë të komunitetit mendojnë që
teknologjitë e React po përditësohen dhe përshpejtohen aq shpejt sa që nuk ka kohë për shkrimin
e udhëzimeve të reja. Për t’a zgjidhur këtë zhvilluesit shkruajnë dokumentimin e tyre përkatës
për mjetet specifike të përdorura nga ta për projektet aktuale.
2.2.2.3 ‘HTML në JavaScript-in tim’ – JSX si një barrierë
ReactJS përdor JSX. Është një sintaksë e zgjerimit që lejon përzierjen e HTML me JavaScript.
JSX i ka përfitimet e veta, si p.sh. mbrojtja e kodit nga injeksionet, por disa pjesëtarë të
komunitetit të zhvilluesve e konsiderojnë JSX si një disavantazh serioz. Zhvilluesit dhe
dizajnerët ankohen ndaj kompleksitetit të JSX dhe rrjedhës së vazhdueshme të mësimit.

2.3 Vue JS
Vue është një framework progresiv për ndërtimin e ndërfaqeve të përdoruesit (user interface).
Ndryshe nga framework-ët tjerë monolitikë, Vue është ndërtuar nga themeli për t’u rritur në
mënyrë graduale. Libraria kryesore është e fokusuar vetëm në shtresën e view, është e lehtë të
merret e të integrohet në libraritë e tjera ose projektet ekzistuese.
Nga ana tjetër, Vue është në gjendje të fuqizojë aplikacionet e sofistikuara të një faqeje, kur
përdoret në kombinim me mjetet moderne dhe libraritë mbështetëse.
Vue është një nga teknologjitë e reja softuerike që po përdoren në të gjithë botën për zhvillimin e
web-it. VueJS aktualisht është një framework i JavaScript-it me mjete opsionale për ndërtimin e
ndërfaqeve të përdoruesit.

2.3.1 Avantazhet e Vue JS
2.3.1.1 Madhësia shumë e vogël
Suksesi i framework-ut të JavaScript-it varet nga madhësia e tij. Sa më e vogël të jetë madhësia,
aq më shumë do të përdoret. Një nga avantazhet më të mëdha të VueJS është madhësia e tij e
vogël. Madhësia e Vue është 18-21 KB dhe nuk i merr kohë përdoruesit për t’a shkarkuar dhe
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përdorur. Shpejtësia e ultë nuk ka të bëjë me madhësinë e tij të vogël, madje ia kalon frameworkave të tjerë si React.js, Angular.js, Ember.js.

2.3.1.2 Të kuptuarit e lehtë dhe zhvillimi i aplikacioneve

Një nga arsyet e popullaritetit të këtij framework-u është mënyra e lehtë e të kuptuarit.
Përdoruesi mund t’a shtojë lehtësisht Vue.js në web projektin e tij për shkak të strukturës së
thjeshtë.

Si modelet e vogla, ashtu edhe ato të mëdha, mund të zhvillohen përmes këtij

framework-u e cila kursen shumë kohë. Në rast të ndonjë problemi, përdoruesi me lehtësi mund
të gjurmojë në blloqet me gabime. E gjithë kjo vjen si shkak i strukturës së thjeshtë.

2.3.1.3 Integrimi i thjeshtë
Vue.js është mjaft i njohur në mesin e zhvilluesve sepse ia lehtëson punën atyre të intregohen në
mesin e aplikacioneve ekzistuese. Kjo për shkak se bazohet në framework-un e JavaScript-it dhe
mund të integrohet në aplikacione të tjera të ndërtuara në JavaScript. Kjo do të thotë që Vue
është i përdorshëm për zhvillimin e web aplikacioneve të reja, si dhe për modifikimin e
aplikacioneve ekzistuese. Ky integrim është i mundur sepse Vue.js ka komponentë për gjithçka.

2.3.1.4 Dokumentimi i detajuar
Zhvilluesit pëlqejnë që gjthmonë të perdorin framework me dokumentim të detajuar sepse
gjithmonë është e lehtë për ta që të shkruajnë aplikacionin e tyre të parë. Dokumentimi me
Vue.js është aq i plotë sa që çdo përdorues që e njeh sado pak JavaScrip-in dhe HTML-n, mund
të zhvillojnë web aplikacionin apo web faqen e tyre.

2.3.1.5 Fleksibiliteti
Fleksibiliteti është një tjetër avantazh mjaft i madh i Vue.js. Ai i lejon përdoruesit të shkruajnë
shabllonin e tij në HTML file, JavaScript file dhe pure JavaScript file, duke i përdorur nyjet
virtuale. Ky fleksibilitet gjithashtu e bën të lehtë të kuptuarit e ReactJS, AngularJS ose ndonjë
framework tjetër të ri në JavaScript. VueJS ka vërtetuar shumë dobi në zhvillimin e atyre
aplikacioneve të thjeshta që drejtohen direkt nga shfletuesit.
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2.3.1.6 Komunikimi në dy mënyra
Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, VueJS lehtëson komunikimin në dy mënyra për
shkak të arkitekturës MVVM e cila e bën mjaft të lehtë trajtimin e blloqeve HTML. Duke e
shikuar në këtë aspekt, duket shumë e afërt me AngularJS, e cila gjithashtu përshpejton blloqet e
HTML-s. Në fund mund të themi që VueJS ka avantazhe të qarta ndaj framework-ave të tjerë, si
AngularJS apo ReactJS. Shkurtimisht, ajo kombinon karakteristikat e veçanta të framework-ave
më të vjetër. Nëse përdoret Vue në një HTML file, atëherë Vue implementohet në këtë mënyrë:

<script src=”https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js”></script>ose
<script src=”https://cdn.jsdelivr.net/npm /vue.js”></script>
Në thelbin e VueJS është një sistem i cili na mundëson që në mënyrë deklarative t’i japim të
dhëna DOM-it duke përdorur sintaksën e thjeshtë të shabllonit.

<div is=”app”>
{{message}}
</div>
var app=new Vue ({
el: ‘#app’
data: {
message: ‘Hello Vue!’
}
}
)
Output:

Hello Vue!
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2.4 Angular (Formalisht i njohur si Angular 2)
Ekziston një seksion i veçantë të ri, sepse me të vërtetë është një framework komplet tjetër nga
AngularJS. P.sh. ai përmban një sistem komponentësh të klasit të parë, shumë detaje të
implementimit janë rishkruar përsëri, dhe API gjithashtu ka ndryshuar në mënyrë drastike.

2.4.1 TypeScript
Angular thelbësisht kërkon që të përdor TypeScript, duke marrë parasysh se pothuajse i gjithë
dokumentimi dhe burimet e të mësuarit janë të bazuar në TypeScript. TypeScript ka benefitet e
veta, kontrollimi statik i tipit mund të jetë mjaft i përdorshëm për aplikacionet me shkallë të
gjerë, dhe mund të jetë një produktivitet i madh për zhvilluesit e Java-s apo C#.
Megjithatë, jo të gjithë duan t’a përdorin TypeScript, në disa shembuj të përdorimit të shkallës së
ultë, futja e një type sistem-i mund të rezultojë më shumë se sa përfitimi i produktivitetit. Në
këto raste më mirë është që të përdoret Vue, sepse po të përdoret Angular me TypeScript mund
të jetë sfiduese.
Së fundmi, edhe pse të integruar me TyeScript siç është Angular, Vue ofron tipare zyrtare dhe
dekorata zyrtare për ata që dëshirojnë të përdorin Vue me TypeScript.

2.4.2 Runtime Performance
Të dy framework-at janë jashtëzakonisht të shpejtë, me shumë standarde të ngjashme të
çertifikuara. Mund të bëhen kërkime për çertifikime specifike për një krahasim më të detajuar,
mirëpo shpejtësia nuk është një favor vendimtar.

2.4.3 Size (Madhësia)
Verzionet e fundit të Anguar-it me përpilimet e AOT dhe tree-shaking, kanë qenë në gjendje t’a
marrin parasysh madhësinë në mënyrë të konsiderueshme. Megjithatë, një Vue 2 me tipare të
plota duke përfshirë Vuex+Vue Router, është shumë më i lehtë se një aplikacion i përpiluar me
AOT, i gjeneruar nga Angular.

13

2.4.4 Fleksibiliteti
Vue është shumë më pak i preferuar në krahasim me Angular, duke ofruar një mbështetje zyrtare
për një shumëllojshmëri të sistemeve të ndërtuara, pa kufizime në strukturimin e aplikacionit.
Shumë zhvillues e gëzojnë këtë liri, ndërsa disa të tjerë preferojnë të ketë vetëm një rrugë të
drejtë për të ndërtuar një apliakacion.

2.4.5 Learning Curve
Për të filluar punimin me Vue, fillimisht duhet mësuar HTML dhe JavaScript ES5 (p.sh. një
JavaScript i thjeshtë). Me këto aftësi themelore, mund të fillojë ndërtimi i aplikacionit të thjeshtë
për më pak se një ditë leximi të udhëzuesit.
Angular ka më shumë për të mësuar. Sipërfaqja e API-t të framework-ut është e madhe dhe
përdoruesit duhet të njohin më shumë koncepte para se të jenë produktiv. Kompleksiteti i
Angular-it kryesisht ka për qëllim dizajnimin e projekteve të mëdha dhe komplekse, por kjo e
bën framework-un shumë më të vështirë për zhvilluesit me më pak eksperiencë.

2.5 Vue vs React vs Angular
Vue dhe React kanë ngjashmëri mes vete, ndër to janë:
-

Përdorin DOM Virtual

-

Ofrojnë komponente reaktive dhe përbërëse të pikëpamjes (view)

-

Ruajnë fokusin në librarinë kryesore, me shqetësime të tilla si kursi dhe menaxhimi i
formave të përgjithshme nga libraritë shoqëruese

Duke qenë kaq të ngjashme në këtë fushë, koha për përkushtimin në e këtij krahasimi është
shumë e rëndësishme. Është e nevojshme që përveq saktësisë teknike të sigurohet edhe bilanci.
Duhet të përmendet se kur React tregohet më i mirë se Vue p.sh. në pasurimin e ekosistemit të
tyre dhe bollëkun e renditësve të tyre. Është e pashmangshme që ndaj përdoruesve të React
krahasimi me Vue të ishte i njëanshëm pasi që shumë nga objektet e hulumtuara deri diku janë
subjektive. Sigurisht që duhet të pranohen shijet e ndryshme teknike pasi për shkak të
ngjashmërive mes tyre, mund të thuhet se edhe Vue ka disa përparësi.
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2.5.1 Shpejtësia e performancës
Si React, ashtu edhe Vue kanë shpejtësinë e njëjtë, kështu që shpejtësia nuk ka gjasa të jetë një
faktor vendimtar në zgjedhjen mes tyre. Si pikë referimi e palës së tretë mund të shihet fokusimi
në performancën e paraqitjes/përditësimit të parave me pemët përbërëse shumë të thjeshta.

2.5.2 Përpjekjet për optimizim
Kur ndryshon gjendja e një komponenti në React, ajo shkakton rikthimin e nën-pemës së tërë
komponentit, duke filluar nga komponenti rrënjë (root). Për të shmangur rikthimet e
panevojshme të komponentëve fëmijë, duhet përdorur PureComponent ose të zbatohet
shouldComponentUpdate sa herë që të ketë mundësi. Mund të jetë nevoja të përdoret edhe
struktura e pandryshueshme e të dhënave për të bërë që ndryshimi i gjendjes të jetë më
optimizuese. Megjithatë jo çdo herë duhet të mbështetemi nga optimizme të tilla pasi që
PureComponent/shouldComponentUpdate supozon se prodhimi i të gjitha nën pemëve
përcaktohet nga propset e komponentit aktual. Nëse nuk ndodh kjo gjë, atëherë optimizimet e
tilla mund të qojnë deri në një gjendje të papërputhshme të DOM.
Në Vue varësitë e një komponenti gjurmohen gjatë paraqitjes së tij, kështu që sistemi e di
saktësisht se cilët komponentë duhet të rishfaqen pasi të ndryshohet gjendja. Secili komponent në
mënyrë të konsiderueshme mund të implementohet automatikisht pa paralajmërimet e
elementeve të mbivendosura. Në përgjithësi, kjo largon nevojën për një klasë të tërë të
optimizimeve të performancës nga pllaka e zhvilluesit, dhe i lejon ata të fokusohen më shumë në
ndërtimin e vetë aplikacionit, ashtu siç peshon.

2.5.3 HTML dhe CSS
Në React gjithçka është JavaScript. Jo vetëm strukturat e HTML janë shprehur përmes JSX,
tendecat e kohëve të fundit pretendojnë të vendosin menaxhimin e CSS brenda JavaScript. Kjo
qasje ka përfitimet e veta, por mund të vijë me tregti të ndryshme që mund të mos duken të
vlefshme për çdo zhvillues.
Vue përfshin teknologjitë klasike të web-it, dhe ndërton në krye të saj. Ekzistojnë disa shembuj
për këtë gjë.
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2.5.4 Scale
Për aplikacionet e mëdha, si React ashtu edhe Vue ofrojnë zgjidhje të fuqishme rutimi.
Komuniteti i React ka qenë shumë inovativ në aspektin e zgjidhjeve të gjendjes (Flux/Redux).
Vue këtë model e ka marrë si një hap më tej me Vuex, një zgjidhje për menaxhimin e gjendjes, e
frymëzuar nga ELM, që integrohet thellë në Vue e që ne mendojmë se ofron një përvojë të
shkëlqyer të zhvillimit.
Një tjetër dallim mes këtyre ofertave është se libraritë shoqëruese të Vue-s për menaxhimin dhe
drejtimin e gjendjes mbështeten zyrtarisht dhe mbahen të përditësuara në libraritë kryesore. Në
vend që të largohet nga këto shqetësime, React zgjedh të krijojë një ekosistem më të
fragmentuar. Duke qenë më popullor, ekosistemi i React është më i pasur në krahasim me atë të
Vue-s.
Së fundmi, Vue ofron një CLI projekt gjenerator që e bën më të lehtë fillimin e një projekti të ri
duke përdorur zgjedhjen tuaj për sistemin e ndërtuar, duke përfshirë webpack, Browsferify, apo
edhe pa sistem ndërtimi.
Edhe React po bën hapa të mirë në këtë drejtim, pra për krijimin e React aplikacioneve, por
aktualisht ka disa përkufizime:
-

Nuk lejon asnjë konfigurim gjatë gjenerimit të projektit, ndërsa modelet e projektit të
Vue-s lejojnë përshtatjen si Yoman.

-

Ofron një shabllon të vetëm që supozon se po ndërtohet një aplikacion me një faqe të
vetme, ndërsa Vue ofron një shumëllojshmëri të gjerë të shablloneve për qëllime të
ndryshme dhe ndërtimin e sistemit.

-

Nuk mund të gjenerojë projekte prej shablloneve të përdorura, e cila veçanërisht mund të
jetë e dobishme për mjediset e ndërmarrjeve me konventa të paracaktuara.

2.5.5 With MobX
MobX është bërë mjaft i njohur në komunitetin e React dhe përdor një sistem reaksioni gati
identik si Vue. Në një masë të kufizuar, rrjedha e punës së React me MobX mund të mendohet si
një Vue më e folur, kështu që nëse pëlqehet ky kombinim i përdorur, ndoshta kalimi në Vue
është hapi më i logjikshëm që duhet bërë.
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2.5.6 Kompleksiteti
Vue është shumë më i thjeshtë se AngularJS, në të dy termet, të API-it dhe dizajnimit. Mësimi se
si duhet ndërtuar aplikacionet jo të zakonshme, zakonisht merr kohë më pak se një ditë, gjë që
nuk vlen për AngularJS.

2.5.7 Fleksibiliteti dhe modulariteti
AngularJS ka mendime më të thella rreth asaj se si duhet strukturuar aplikacionet, përderisa Vue
është më fleksibil sa i përket zgjidhjeve modulare. Ndërkohë kjo gjë e bën Vue më të
adaptueshëm ndaj një shumëllojshmërie projektesh, ndonjëherë është më e dobishme që të
merren disa vendime në mënyrë që të fillohet të kodohet.

2.5.8 Lidhja e të dhënave
AngularJS përdor lidhje të dyanshme në mes të fushave. Ndërsa Vue përdor rrjedhje të një
anshme të të dhënave midis komponentëve. Kjo e bën më të lehtë rrjedhën e të dhënave për të
arsyetuar aplikacione tjo triviale.

2.5.9 Udhëzimet (Direktivat) vs. Komponentët
Vue ka një ndarje më të qartë midis direktivave dhe komponentëve. Direktivat kanë për qëllim
përfshirjen vetëm të manipulimeve të DOM, ndërsa komponentët janë njësi të pavarura që kanë
pikëpamjen e tyre dhe logjikën e të dhënave. Në AngularJS direktivat bëjnë gjithçka dhe
komponentët janë vetëm një lloj i veçantë i direktivës.

2.5.10 Runtime Performance
Vue ka performancë më të mirë dhe është më optimiste sepse nuk përdor kontrolle të pista.
AngularJS bëhet më i ngadalshëm kur ka shumë vëzhgues sepse çdo herë ndryshon në atë fushë,
të gjithë këta vëzhgues duhet të ri-vlerësohen përsëri. Gjithashtu, cikli i cili duhet të ekzekutohet
më shumë herë për të ‘stabilizuar’ nëse ndonjë vëzhdues nxit ndonjë përditësim tjetër.
Përdoruesit e AngularJS shpesh duhet të përdorin teknika për t’u marrur me ciklin e klasifikimit,
dhe në disa situata, nuk ka ndonjë mënyrë për të optimizuar një sferë me disa vëzhgues. Vue nuk
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vuan nga e gjithë kjo sepse përdor një sistem transparent për vëzhgimin e ndjekjes së varësisë,
me të gjitha ndryshimet e shkaktuara pavarësisht nëse nuk ka marrëdhënie eksplicite të varësisë.
Interesante është se ekzistojnë disa ngjashmëri në disa mënyra se si i qasen AngularJS apo Vue
çështjeve të AngularJS.
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3 PERMBLEDHJE E DISKUTIMIT TEORIK
Në diskutimin teorik që është paraqitur më lartë, kryesisht është për disa framework që shërbejnë
për krijimin e front-end, kryesisht për web aplikacione. Fillimisht është diskutuar për AngularJS,
ReactJS, VueJS, Angular verzioni 2, si dhe është bërë krahasimi i disa nga frameworkave. Janë
përshkruar avantazhet dhe disaavantazhet e pothuajse të gjithë frameworkave për të cilët është
diskutuar. Janë paraqitur përparësitë e një framework-u se pse duhet të përdoret në vend që të
përdoret framework-u tjetër.
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4. HIPOTEZAT OSE PYETJET HULUMTUESE
Zhvillimi i web aplikacioneve dita ditës po rritet, dhe me rritjen e numrit të tyre, rritet edhe
interesimi i klientëve si dhe zhvilluesve të fokusohen në këtë drejtim të programimit. Dihet se
zhvillimi i aplikacioneve (në këtë rast po flasim për web aplikacionet) ndahet në dy pjesë, frontend dhe back-end. Në këtë studim është folur për front-end, kryesisht për frameworks të cilët
shërbejnë për zhvillimin e frontend-it, dhe është fakt që ekzistojnë shumë të tillë. Framework-at e
përmendur i takojnë gjuhës programuese JavaScript, ku secili prej tyre ka përparësitë e veta apo
edhe mangësitë. Frameworkat e përmendur, Angular, Ract dhe Vue janë ndër më të njohurit për
zhvillimin e frontend-it. Rreth temës së caktuar janë shtruar edhe disa pyetje hulumtuese t cilat
janë:
1. Cilat janë disa nga frameworks më të njohur për zhvillimin e frontend-it të web aplikacionit?
2. Cilat janë përparësitë apo mangësitë e tyre?
3. A ka ngjashmëri ndërmjet këtyre framework-ave?
4. Cilët nga këta framework pëlqejnë më shumë zhvilluesit?
5. Cilat veti e përcaktojnë se një framework është më i mirë se tjetri?
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5 METODOLOGJIA E PUNES HULUMTUESE
Për punimin e kësaj teme jam bazuar në aktualitetin e zhvillimit të aplikacioneve. Siç është
përmendur edhe më lartë në ditë e sotme numri i zhvillimit të web aplikacioneve është
vazhdimisht në rritje, dhe me të vërtetë që ka punë për të gjithë, por jo të gjithë zhvilluesit
zhvillojnë me gjuhën e njejtë, disa përdorin Pure programming language apo ndonjë framework
të tyre të cilët i ofrojnë klasë të gatshme, prandaj edhe jam përcaktuar për t’i analizuar disa nga
framework-at më të njohur. Fillimisht vendosa që të punoj për këtë temë, më pas u vura në
kërkim të materialit hulumtues ku nuk e pata të vështirë t’a gjeja. Materialin e mora nga web
faqet e ndryshme, përkatëse të framework-ave për të cilët është folur, kam folur prej secilin prej
tyre, kam treguar ngjashmëritë apo dallimet mes tyre, kam përmendur avantazhet apo
disavantazhet e tyre.

5.1 Strategjia hulumtuese
Materiali për hulumtim është marrë nga web faqet e frameworkave, literatura rreth
frameworkave të lartë përmendur, meqenëse digjitalizimi vazhdimisht po rritet, edhe hulumtimi
kryesisht është bërë në internet. Fillimisht pra është bërë përcaktimi i temës, gjetja e literaturës e
më pas përmbledhja e saj, si dhe në fund strukturimi i gjithë përmbajtjes së hulumtimit.

5.1.1 Procesi i hulumtimit
Pas përcaktimit të temës hulumtuese, është vendosur që literatura të merret nga web faqet
përkatëse, dhe ka një numër jo të vogël të tyre. Nuk është marrë nga askush kjo temë, ideja ka
lindur si rrjedhojë e zhvillimit të web aplikacioneve, dhe gjithçka që ka qenë e nevojshme edhe e
marrë nga këto webfaqe, është përmendur këtu.

5.1.2 Analiza Statistikore
Fillimishtështë folur për disa nga framework-at veq e veq për secilin prej tyre, për avantazhet apo
disavantazhet, pse zhvilluesit e pëlqejnë njërin framework për të zhvilluar e jo tjetrin, më pas
janë krahasuar ndërmjet vete nëse kanë ngjashmëri apo dallim. Ka rezultuar se ekziston edhe
ngjashmëria, por edhe dallimi mes tyre.
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5.1.3 Grumbullimi i të dhënave
Pas përcaktimit të temës për hulumtim, menjëherë kam organizuar mënyrën se si të gjendet
materiali përkatës, ndonëse ka shumë për të përmendur, gjërat kryesore dhe më shumë janë
shkruar në grumbullimin e materialit. Fillimisht materialin e kam grumbulluar në një vend, më
pas e kam ndarë dhe e kam strukturuar.

5.1.4 Natyra e të dhënave
Përcaktimi i numrit të frameworkave për të cilët është hulumtuar, paraqet natyrën kuantitative të
hulumtimit, ndërsa përmbajtja e secilit nga framework-at paraqet natyrën kualitative të tij.

5.1.5 Besueshmëria dhe relevanca
Materiali për këtë hulumtim është marrë nga burime të sigurta, që do të thotë se të dhënat që janë
përmendur më lartë janë të besueshme plotësisht. Natyra e këtij hulutmimi tregon se sa të
besueshme janë, dhe është diçka që po vërehet edhe kohëve të fundit.

5.1.6 Kufizimet e hulumtimit
Dihet që materiali i mbledhur prek pikat kryesore, por edhe më shumë rreth kësaj teme. Mirëpo,
meqenëse zhvillimi i aplikacioneve nuk ka të ndalur, e pamundëson që të përmendet gjithçka
rreth kësaj teme, prandaj ky është edhe një nga kufizimet e hulumtimit, dhe meqenëse numri i
framework-ave është mjaft i madh, nuk është e mundur që të flitet në një kohë për të gjithë nga
ata. Ky paraqet një tjetër kufizim rreth këtij hulumtimi.
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6 REZULTATET E HULUMTIMIT
Në këtë hulumtim është përshkruar ngjashmëria dhe dallimi ndërmjet frameworks për krijimin e
frontend-it të një aplikacioni. Është përshkruar secili nga ta për veçantitë si dhe është krahasuar
me framework-at e tjerë. Kjo temë është përcaktuar për shkak të aktualitetit, pra orientimi i
zhvilluesve rreth zhvillimit të web aplikacioneve është ndër faktorët kryesor për këtë temë
hulumtimi, por edhe për shkak të materialit të bollshëm që ka për t’u diskutuar. Është bërë
krahasimi ndërmjet AngularJS, ReactJS dhe VueJS, po nuk është lënë anash as verzioni i ri i
Angular që konsiderohet të jetë verzioni i dytë i Angular-it.
Rezultat kanë qenë të kënaqshme pasi që materiali ka përmbushur pjesët më të rëndësishme, dhe
shumëçka që duhet ditur, përmendet në këtë hulumtim.
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7 PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET
Në këtë hulumtim janë realizuar shumë pika. Janë analizuar disa nga framework-ët më të njohur
për krijimin e frontend-it të aplikacioneve, kryesisht në web, të cilët janë AngularJS, ReactJS,
VueJS, dhe është analizuar edhe në disa pika edhe verzioni i dytë i Angular. Janë nxjerrë pikat
kryesore të cilat paraqesin përparësitë apo mangësitë e secilit, si dhe janë realizuar krahasimet
ndërmjet tyre. Janë paraqitur ngjashmëritë si dhe dallimet ndërmjet framework-ave të
lartëpërmendur. Sipas rezultateve të hulumtimit del se shumica e zhvilluesve më shumë duan që
të punojnë me Angular, por vlen të përmendet se kohëve të fundit edhe React po përdoret
mjaftueshëm.
Rekomandohet që secili zhvillues të kërkojë nëpër literatura të ndryshme, të ushtrojë e të mësojë
rreth frameworkave dhe të arrijë në përfundim se me cilin framework do të punojë.
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9 ANEKS
Angular:

Figura 3. AngularJS (sintaksa)
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React:

Figura 4. ReactJS (sintaksa)
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Vue:

Figura 5. VueJS (sintaksa)
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10 DIAGRAMI I VENIT

AngularJS
1. Merret me kodet e DOM dhe AJAX.
2. Thjeshton procesin e zhvillimit të një aplikacioni duke paraqitur një
nivel të lartë abstraksioni tek zhvilluesit.
3. Zhvillimi i tij sipas logjikës së CRUD formës.
4. Menaxhon komponentët dhe shërben si tubacion qe i lidh ato.
5. Përdor HTML për të përcaktuar ndërfaqen e përdoruesit të
aplikacionit.
6. Modelet e të dhënave në Angular janë objekte të vjetra tëJavaScript
që nuk kerkojnë funksione të getter dhe setter. Kodi mund të duket më i
pastër dhe më intuitive, si dhe mund të shtohet apo modifikohet.

1. Implementimi i
MVC-s.
2. Framework për
zhvillimin e web-it.

ReactJS
1. Kombinon shpejtesinë e tij dhe përdor një
mënyrë të re të pasqyrimit duke i bërë ato më
dinamike dhe responsive.
2. U realizua si një mjet open source i JS,pastaj u
popullarizua për shkak të qasjes revolucionare në
programimin e ndërfaqeve të përdoruesit.
3. Përditëson ndryshimet minimaliste të aplikuara
nga perdoruesi.
4. Komponentet e izoluara të ReactJS lehtëson
menaxhimin e përditesimeve për zhvilluesit.
5. Lejon punën direkte me komponente ashtu që
ndryshimi tek fëmijët të mos ndikojnë te prindi.

1. Përdorin DOM
Virtual.
2. Ofrojnë
komponente reaktive
dhe përbërëse të
pikëpamjes.
3. Ruajnë fokusin në
librarinë kryesore.
4. Kanë shpejtesinë e
njëjtë, që dmth.
shpejtësia nuk ka
gjasa të jetë një
faktor vendimtar në
zgjedhjen mes tyre.

VueJS
1. Framework progresiv për ndërtimin e
ndërfaqeve të përdoruesit.
2. Përmban mjete opsionale për zhvillimin e
ndërfaqeve të përdoruesit.
3. Ka madhësi të vogël në krahasim me
framework-at e tjerë.
4. Madhësia prej 18-21 KB dhe nuk i merr kohë
përdoruesit për t’a shkarkuar.
5. Përdoruesi mund t’a shtojë lehtësisht VueJS
në projektin e tij për shkak të struktures së
thjeshtë.
6. Eshtë mjaft i njohur në mesin e zhvilluesve
sepse ia lehtëson punën atyre të integrohen në
mesin e aplikacioneve ekzistuese.
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11 SWOT ANALIZA

Angular JS
Strengths (Avantazhet/Pikat forta):

Weaknesses (Disavantazhet/Dobësitë):

1. Implementimi i MVC
2. Një user interface deklarativ
3. Modelet e të dhënave POJO ashtu që kodi mund të
duket më i pastër dhe më intuitiv
4. Sjelljet dhe udhëzimet
5. Fleksibiliteti me filtera
6. Më pak kod
7. Manipulimet me DOM

1. Më kompleks në termet e API-t dhe dizajnimit, gjë që
merr më shumë kohë për ndërtimin e aplikacioneve jo të
zakonshme
2. Ka mendime më të thella rreth asaj se si duhet
strukturuar aplikacionet
3. Përdor lidhje të dyanshme në mesë fushave të të
dhënave
4. Angular bëhet më i ngadalshëm kur ka shumë
vëzhgues

Opportunities (Mundësitë):

Threats (Kërcënimet):

1. Angular është gjenerata e ardhshme e framework-ave
ku secili mjet është dizajnuar për të punuar me secilin
mjet tjetër në mënyrë të ndërlidhur.
2. Angular është një framework strukturor për web
aplikacionet dinamike i cili lejon përdorimin e HTML si
një gjuhë shabllon dhe lejon zgjerimin e sintaksës së
HTML-s për të shprehur qartë dhe shurtimisht
komponentët e aplikacionit.
3. Angular sheh të gjitha vetitë që gjenden në bord tapet e tij dhe përditëson automatikisht pamjen (view-n).

1. Per shkak të kompleksitetit mund të merrë më shumë
kohë për zhvillimin e aplikacioneve.
2. Për shkak të lidhjes së dyanshme të fushave
vështirësohet rrjedha e të dhënave.
3. Përdoruesit e AngularJS duhet të përdorin teknika për
t’u marrur me ciklin e klasifikimit dhe në disa situata
nuk ka ndonjë mënyrë për të optimizuar një sferë me
vëzhgues.
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React JS
Strengths (Avantazhet/Pikat e forta):

Weaknesses (Disavantazhet/Dobësitë):

1. Virtual DOM në ReactJS e përmirëson
eksperiencën e përdoruesit dhe e përshpejton punën e
zhvilluesit
2. Lejimi i ripërdorimit të komponentëve të React
kursen kohë në mënyrë të konsiderueshme
3. Rrjedha një-drejtimëshe e të dhënave ofron një kod
stabil
4. Një library open-source e facebook: zhvillimi i
vazhdueshëm dhe i hapur i komunitetit
5. Wide React dhe seti i mjeteve të tij.

1. Mungesa e burimeve
2. Rreziku i tej fleksibilitetit
3. Mungesa e dokumentacionit të plotë në gjuhën
angleze

Opportunities (Mundësitë):

Threats (Kërcënimet):

1. Ekipi i React arriti të rrisë shpejtësinë e
përditësimeve duke përdorur DOM virtuale
2. Përditëson edhe ndryshimet minimaliste të
aplikuara nga përdoruesi duke mos ndikuar në pjesët e
tjera të ndërfaqes.
3. Vjen me një sere mjetesh të lidhura që e bëjnë më
të lehtë jetën e një zhvilluesi.

1. Ritmi i lartë i zhvillimit të aplikacioneve shkakton
pakënaqësi tek zhvilluesit.
2. Teknologjitë e React po përditësohen dhe
përshpejtohen aq shpejt sa që nuk ka kohë për
shkrimin e udhëzimeve të reja.
3. Zhvilluesit dhe dizajnerët ankohen ndaj
kompleksitetit të JSX dhe rrjedhës së vazhdueshme të
mësimit.
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Vue JS
Strengths (Avantazhet/Pikat e forta):

Weaknesses (Disavantazhet/Dobësitë):

1. Madhësia shumë e vogël
2. Të kuptuarit e lehtë dhe zhvillimi i aplikacioneve
3. Integrimi i thjeshtë
4. Dokumentimi i detajuar
5. Fleksibiliteti
6. Komunikimi në dy mënyra

1. Mungesa e burimeve
2. Rreziku i tej fleksibilitetit
3. Mungesa e dokumentacionit të plotë në gjuhën
angleze

Opportunities (Mundësitë):

Threats (Kërcënimet):

1. Karakteristikat e VueJS kanë shumë ngjashmëri me
Angular të cilat mund të ndihmojnë në optimizimin e
bllokimit të HTML duke përdorur komponentë të
ndryshëm
2. Dokumentimi i detajuar i ofron zhvilluesve që të
shkruajnë aplikacionin e tyre të parë
3. Fleksibiliteti i lejon përdoruesit të shkruajë
shabllonin e tij në HTML file, JavaScript file dhe pure
JavaScript file duke i përdorur nyjet virtuale
4. Një sistem i VueJS na mundëson që në mënyrë
deklarative t’i japim të dhëna DOM-it duke përdorur
sintaksën e thjeshtë të shabllonit

1. VueJS ka ende një pjesë të vogël të tregut në
krahasim me React ose Angular, që do të thotë se
shkëmbimi i njohurive në këtë kuadër është ende në
fazën fillestare.
2. VueJS mund të ketë probleme ndërsa integrohet në
projekte të mëdha dhe ende nuk ka përvojë me zgjidhje
të mundshme, por që do të vjinë së shpejti.
3. Mungesa e dokumentacionit në gjuhën angleze
shkakton kompleksitet të pjesshëm në disa faza të
zhvillimit
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